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April, 1862

Holland, Michigan

Dr. Albertus C. Van Raalte wrote a lengthy letter of an autobiographical nature to his nephew,
Simon Van Velzen, Jr. in which he speaks very openly about his sorrow for not being admitted to
the ministry in the Reformed or Hervormde Kerk of the Netherlands in which his father had
ministered his entire life. "I myself hate it that I can no longer enter the pulpits of my father, to
have become a disgrace to my still-living mother and for my family." The letter gives great insight
into Van Raalte's thinking at this time in his life. The letter was published in the 1863 edition of
Compleete uitgave van de officieele stukken betreffende den uitgang uit het Nederl. Hen,.
Kerkgenootschap van de Leeraren H. P. Scholte, A. Brummelkamp, S. van Velzen, G. E Gezelle
Meerburg en Dr. A. C. van Raalte, Kampen, 1884, pp. 531-545.
In Dutch; translation in the archives of Calvin College. A recent translation was made by Nella
Kennedy in December of 2006.
See also my Van Raalte file, dated 3 October 1835, for other translations of the important
document. I brought back a copy of the original made during my sabbatical in 1973, inventory
number 13. Elton J. Bruins

[531]
POSTSCRIPT'
Mr. S. Van Velzen Jr.

Holland, Ottawa, Mich.
April 1862

Esteemed Nephew,
I will not decline your friendly offer that I contribute a few pages with what I would like
to say on the occasion of a reprint of the documents of the Afscheiding. My departure
more than fifteen years ago makes me rather a stranger about church affairs in the
Fatherland, however. Furthermore I realize that my impressions and consideration will
add little importance to the edition.
Only the fundamental principles and a few particulars of the first struggle are still deeply
imprinted on my memory. I do not know what is still in print about these occurrences.
Whatever I had of it I gave to someone earlier, whom I was duty bound to inform.
Looking back on these past events I was glad that I followed the voice of conscience,
although this cost me very much. On the other hand it continues to grieve me still. In my
own Fatherland, the Dutch government and civilians, incited by the Reformed Synod and
local governments, fined, harassed and punished us by billeting [soldiers], casting us in
prisons, calling us names for years. Mud and stones were hurled at us, we were hunted
out of our homes, tormented as if we were scum. This happened to such a degree that
when we were with Rev. Brummelkamp one time we wondered with a depressed and
oppressed heart, in all seriousness: "What do you think, will God grant us a day
sometime when we can show ourselves in public, free, undisturbed and without fear?"
After having become incorporated into another nation, I have often wished, as a
Dutchman, that that blot on the Dutch nation
[532]
may be wiped away as much as possible by righting the wrong.
The spirit which ruled the Reformed church, bearing the fruits of so-called modern
theology, showed in the actions of the prominent leaders of the Dutch Reformed Synod,
who persecuted us by applying the Napoleonic penal code against political gatherings to
our religious gatherings. They cunningly formed a tyrannical public opinion against us,
elicited murderous violence by the masses in order to silence us by such low, despicable
means. Those kind of church leaders betray their own weakness to those whom they
called bad boys, but whose only strength lay in their witness to the truth. But we do not
wish to stir in that filthy pool of mud any further. We cannot expect anything else from
where the father of lies governs, that murderer of souls, even from people who possess
much of the best that can be found, but not grafted into the vine Especially when one
can call their natural wisdom foolishness compared to the salvation of their souls, their
I In the Kotnplete Uitgave van de Officieele Stukken betreffende de uitgang uit het Nederlandsch Hervonns
Kerkgenootschap. Vol. 1, pages 323-338.
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righteousness damnable, their sanctification an external cleansing, and their redemption
self-deceit.2
It was more grievous and more destructive misery that those, who confessed the truth and
those who were orthodox ministers, promoted, covertly or publicly, the persecution by
their influence or through their silence. The last named especially gave us their blessing.3
Everyone talked about only one enemy, an enemy who needed to be destroyed by
contempt. And those enemies were those young, reckless, proud and ambitious ministers.
They had a conscience, [but] a truly assaulting church tyranny was at work against them.
In high places they met with enmity, when they stood for the truth that had been
misinterpreted but which was pushed to the background as trivial. How much was their
ministry valued and rewarded by the
[533]
church and the government-dominated aristocracy. The courts of justice were employed
in the same way; Mr. Bruce in Deventer introduced me as a unconscious agent of
England. - They succeeded rather completely to picture us as monsters, a prey to the
rage of the populace, to brand us as moral lepers of the land, so that the pulpits (even
before the secession had occurred) were closed, so that even any appeal to communion or
hospitality were rejected with coldness and most painful embarrassment. — The enjoyable
proofs of hospitality in those fearsome days given by Revs. Callenbach and Knap were
for me a refreshment never to be forgotten, and may God reward that noble Groen van
Prinsterer, in whom I found brotherly sympathy and an open sharing of his views.
We, bound to our conscience, were caught against our desire in a battle with the
authorities, to speak and to act. We felt our injury and our youthful incapacity in a way
that took away all courage and strength, and we would have liked to hide. I found it
therefore so low to grind down this youthful helplessness. That is not the work of noble
hearts! But by now, I hope that the Netherlands has learned that witnessing for the truth
is not dependent on age. — Also I trust that since we sought the separation, people are
tired of slander. Now we can easily read the beginning of the separation in the history of
Rev. de Cock, and find out where it originated. I myself hate it that I can no longer enter
the pulpits of my father, to have become a disgrace to my still-living mother and for my
family. It was for me the most painful sacrifice to give up the so ardently desired
preaching in the pulpits of the country of which the Dutch church tyranny robbed me
unlawfully. The accusation that we wished to make a name for ourselves by separation
[534]
and to that end gladly to become scum [lit.:scraps] and even to provoke the persecution,
often made me smile and ask: "Can you only see matters from your height?" Well,
whatever happened, and whatever active impression is left within me, I have nothing
more to forgive: the suffering is my crown.

2
3

Or, their redemption itself called self-deceit.
The literal translation is we obtained the hands on the head.
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Looking back on my life, I must confess that my early life was a lot without purpose, and
I principally received direction from the respect I had for my father, and the desire to be a
joy to him. — Purpose and seriousness came shortly before and after that first time of
cholera. No worldly ambition but the ministry of the gospel, which at first had seemed
the least suitable for me, became my prayerful striving from then on, for I had found the
treasure of atonement! The preaching of justifying faith, working through love, became
my purpose. Souls had become precious to me. I desired nothing less than to spend my
life in preaching. — Ecclesiastical structures and government became dead concepts to
me. I had perused that large stack of church law in my father's library, but they were for
me books without soul and life. I did not live in that sphere. I am obliged in the first
place to the ecclesiastical [structures] that intruded in my life later on, to that truly
Protestant demand of the provincial Synod of South Holland to bind me to obey the
present and future laws of Synod, unconditionally. — From my childhood I had been
instructed strictly by my father to obey the powers set over me, so my whole soul was
permeated to obey, including the ecclesiastical government. I had grown up in my
parental home with hymns and many had become dear to me, although I approved
congregational freedom for others. But my father had taught me that much, that
obedience would not degrade me if it was done in God's will, and that it would only
[535]
stop where it countered His command. Generously and honestly therefore I promised
total obedience before the Provincial Church Synod of South Holland, and added my
"yea" insofar as it agreed with God's Word. How surprised I was when this was not to
the liking of those liberal gentlemen, who could not condone the quia but only the
quatenus itself concerning our confession of faith, and therefore they refused to let me
sign the Formula of Subscription. Even though I argued that I was prepared to unite with
all the others in the same manner, that knowledge of regulation was not demanded from
others, and that every obligation to the laws, after all, must be submitted to God's Word,
nothing helped. They demanded unconditional obedience and knowledge of regulations.
- And as reason for this arbitrary conduct they asserted that I was one of those
troublemakers in the church. But they did not say what troublesome things I had done. —
I stood there shattered. On the one hand I did not understand that they attached so much
importance to me, oh the other hand I was unaware of having done anything wrong. As
often as I pondered what had happened, I had to say time after time: "Is it not popish
what they asked of me?" And I said: "Now, this is too glaring; certainly the Dutch
church will resist such arbitrariness, such a popish tyranny — something must result from
this!" But how naïve I was. Although I thought I was certain that a great principle was at
stake here, which touched the freedom and the Protestant character of the church, no one
raised a voice although weeks and months passed. But I did not know yet that second
nature of the tamed Dutch nation, which allowed that enlightened school of the
aristocratic state church to govern. Nor did I know public opinion, which allowed the
growth of the inquisition's whip in hand, through which bread and amusement and honor
had replaced the place of the Father's inheritance, the free Protestant Reformed Church,
in their hearts.
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[536]
To be fair, Professor Clarisse concerned himself with the case. His Reverence was
deeply indignant and sent me to The Hague with a note to Donker Curtius, with the
request to have me sign the Formula. I was intimidated by that important man. After
reading the note I had scarcely responded in the affirmative to his questions whether I
was Van Raalte, a brother-in-law of Brummelkamp, that he laid into me with a fierceness
I had never experienced. My boyish fear and reverence disappeared. At the same time I
was surprised that such a man was so angry with me, a young man, so as to forget his
dignity and good manners. A flood of harsh words and reproaches poured down on me:
that we disturbed the peace, that we, bad boys, sought to turn the entire church upside
down, that we labored to spoil what old, wise men had built up with care, etc. - I was
amazed that that great gentlemen ascribed such great things to us, for I was aware and
could testify for the pastors Bntmmelkamp and Van Velzen, whom I knew closely, and
that all of us wished so much to stay and continue to labor peacefully in the Reformed
Church. But, in brief, the storm passed, and he sent me to Rev. Sluiter, Secretary of the
Hague Church government, with an oral message that he should allow me to sign. - I was
barely there to give the message or the changed facial features indicated the most violent
internal emotions. Instead of answering, Rev. Sluiter railed against me about what he had
heard about me at the examination, as, for example, against the atonement, the new birth,
etc. Even though I was a fearful, easily moved young man, such attack helped me to get
over it, and gave me the composure to defend unflinchingly the truths that were so dear to
me. But this bored that gentleman very quickly, and he said, with bitterness and scorn,
[537]
while pushing me steadily to the door: "You shall not sign, we will see to it that you do
not stir up the church; the demand of Synod remains unchanged," etc. And then I was
back in the street. — This was the spirit of Dutch church ecclesiastic government, in which
the character of the Reformed Church was dissolved so tamely and under strain. This
spirit gave direction and gave birth to the circumstances and reactions.
Earlier, when the theological professors of Leyden wished to bar me from the candidate's
exam, Professor Clarisse stopped them by sending me to professors Hengel and Kist with
the message that I should be admitted to the examination immediately. Professor Kist,
who did not wish to carry the guilt of delay and refusal, finally came out with it, saying:
"They had brought objections against you because of your ideas. As far as I am
concerned, I say: 'Allow such ministers to come, then everyone can choose according to
his taste.' But tell me, Van Raalte, how do you get such strange dogmas? You are not
learning them from us. Is Le Fevre instructing you?" I told him that I had not been
taught by anyone, but that my sense of sin had driven me to a prayerful investigation of
the Scripture, from which I had learned to understand, through God's Spirit, the truth of
justification before God through faith in Jesus. Thereupon Professor Kist terminated the
conversation with a pitying smile.
Discovering the mutilation and scorn of truth in these personal encounters caused me,
however, to seek no more than Professor Kist's desired freedom in preaching. — I
became a churchman primarily [because of] the enmity against the truth in the highest
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institutions, that arbitrary, planned expulsion of truth from the pulpits, that Popish
tyranny with their orders with which they could fasten their cold, comfortless weight-which they had made and would continue to make -- to my neck so that God's Word
would
[538]
receive a subordinate position. I mean that the seriousness and significance of church
rule began to weigh me down for the first time. Added to this was Capadoce's grave and
prayerful word (which I would desire in the hands of each interested Dutch person in the
Gereformeerde church so as to gain knowledge about the judgment of the Amsterdam
classis and of the Leyden ministers concerning the ecclesiastical work of 1816) through
which I came to know more than I desired. I hated the struggle.
This chaos of Reformed church polity compelled me, more than ever before, to my
calling of searching the Bible concerning church and church rule. The main principles I
received there, and which reinforced my direction, were that unity of faith was necessary
for the existence of a church, that the purpose of the existence of a church was to confess
and to disseminate this faith, that rule and order must remain subordinate and assist the
truth of faith.
When I found the purpose of life in Paul's letter to the Romans with that gift of removal
of guilt, that great salvation in the Mediator between God and man in that second
covenant head. I saw Jesus as the aim of life, in Jesus who united God with humankind,
in the crucified, the acquitted and glorified Mediator. I was engulfed by peace, joy and
love. A fire burned then within me, from which the first and serious prayer ascended to
God: "0 God, save my life, so that I can proclaim to my poor fellow men that You are!
That You concern Yourself with us, and bid us, fallen ones, to righteousness and eternal
life in Jesus." In all my investigations this fire was fed, and it would have been difficult
to forbid me to preach, either through ecclesiastical or civil laws. I was surprised that
orthodox ministers, men of repute,
[539]
could live so quietly and peacefully with so-called ministerial brothers, who fed deprived
humans with the fruits of spoiled reason instead of the bread of life, who could slander
the working of God's Spirit and the spiritual life born from the living faith-union with our
second Covenant Head, and robbed pitiable humans from their Jesus, their blood surety.
I could not understand that they did not seek to seize their people from the so numerous •
soul deceivers. They could have done tremendous things if they themselves had been
caught up in the work of Jesus and in the saving of souls. Had these learned, hoary and
reputable men been faithful, how gladly would we have sat at their feet, and how much
could they have freed those Dutch truth-lovers from many divisions and much alienation,
and from long-lasting and humiliating persecutions.
This lack of action is excused with: "We may not secede or separate!" I believe also that
we may not separate from the church that is Catholic Apostolic, outside of which there is
no salvation. To have the true character of the church depend on the historical past make
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it too much a natural inheritance. Faith and the apostolic spirit can be replaced in the
course of time by a spirit which characterizes Satan's a synagogue. Covenantal promises,
however faithful and powerful, can never make us lose sight of the fact that branches can
be broken off by unbelief in the distribution of the gospel, and that the church is where
the faith of truth is found and the spirit of truth is alive. — This is too broad for Rome,
ritualism and the spirit of sectarianism. It stands to reason that one is blinded by family
origins, privileges of the church, church structure and worship service4 formulae — even
usurping the place of Christ — over and against this Protestant principle, which seeks truth
and Christ's spirit. Where
[540]
unity of confession and obedience in truth are present, however, the church is visible, and
only church secession [is] thinkable.
Christianity and the authors of the Bible decree -- in countering rationalism and ritualism
-- that every human lies under the curse and rule of sin, that the removal of guilt can only
be found in Christ's atoning death, and that the sundering of the dominion of sin can only
be found through the indwelling of Jesus' spirit, and that this spiritual life is imparted by
a living, tangible, soaring union with Jesus brought about by God's Spirit and Word.
This is called union in faith, from which God-pleasing life alone arises. Those in the
Reformed Church, who have withheld the first basic principles of Christianity from
pitiable humanity, those who have brought such soul-deceivers into that church (even
entrusting them to rule, and to honor them), those are the ones — not we —who have torn,
yes ruined the Dutch Reformed Church. God will judge between us and our accusers! I
do regard union with such people under the cloak of the church no less than villainous
church treason.
It is a holy calling, and not church schism, to withstand and turn away from them for
Jesus' sake, and to free oneself from the blood of immortal souls.
And when they, through numbers and influence, have "the power in the gates," and give
their spirit — in misinterpretation of Christ's nature and a soul-decaying intent -- to the
representative and ruling body, the church may never allow herself to be robbed of her
right calling, character and vital power, the persistence in doctrine, prayer and breaking
of Bread and everything else that belongs to the life of the church in its defense of God's
truth and institutions. Even if it were to lead to gathering in barns, next to the large
church buildings, in which church unity is proclaimed to the world through possession.
There are those who lose -- through indifference, fear or for other reasons -- their
character
[541]
as witnesses for the truth, not boldly as individuals but in its nature as a united body, the
church. They, in mixing with, and bowing to, the enemies of truth, must be careful about
calling those preaching in barns rabble-rousers and secessionists.
Other ways to translate the somewhat enigmatic vormdienst could be ministry prescriptions, for example.
It means literally/or/7i of service.
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If I could live this fight all over again, it seems to me that I would defend with much
more firmness and a bolder and louder voice that unalienable Christian right, that holy
Christian calling so closely related to the continuous existence of the church of God, that
of Christian congregational life, so elevated above all earthly authority, that right to be
members of the Gereformeerde church. I would not even now be able to bow anymore
under that agreement to be pleased, for the sake of peace, with a new ecclesiastical
organization.
The irresistible hand of providence (heavy with God's fearsome judgment) may through
national hardening and revolution allow darkness to reign and witnesses to yield. But no
more than I would subject congregational life to the violators of Christendom would I be
inclined now to have them keep — for the sake of peace—the worthy title of
gereformeerde church, Church of the Reformation. They would not possess my name
and place without my permission. With such a character they do not fall into any kind of
category to bring about an accord; it is too closely related to the deception of souls. I
would therefore choose to continue, to struggle while leaning on Jesus and the power of
truth, rather than to keep this chosen cover of the church by the forced permission of
those deceivers of soul, who could then deceive and corrupt the masses more easily. Let
them step forward at least as honest citizens in their true nature, as men of a new day.
And all of this is not a sectarian leaving of the church, it
[542]
is a lawful struggle for truth, for the upholding of the nature and the call of the church of
the living God.
The apostate churches stand before us as a warning. Those dry, broken-off branches are
without salt for the world, and teach us that He, who walks between those golden
candelabras, is a jealous and zealous God.
It is said that as long as truth can be found in it still, and God still converts people there, it
is still the church. But where do I not find truth spread out between the detritus of the
world? We would soon be a Sodom if this were missing in the chaos of the world. And
who would limit God's Spirit in His work of gathering that body of Christ in all corners
of the world, elected by God's omnipotence, where that inestimable privilege of
character, the enjoyment and callings of the visible church can be found within these
places and assemblies? Does not the history of the centuries teach in an obvious way that
the wind of the spirit blows where he wills?
The call to God's people to "depart from her" will remain necessary, as it was at the time
of Babel. To shut off God's spirit and truth outside of that chaos would make the call
without purpose at the present time. Just as incongruous it would be to drive this present
working of God's spirit and truth in various corners back into the arms of that body, and
to swallow up our public character, our particular confessions and church life. And on
what grounds shall a gereformeerd member permit his Christian character, work and
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influence in public be swallowed up by a body which had dismissed him for that positive
confession? Modern theology pushes and persists, at the cost of substitutionary bloodsurety, the Mediator of the covenant of grace and the subsequent spirit of faith, of rebirth
and spiritual life. A body, tolerating the preaching of truth here and there, to give a
[543]
a semblance of freedoms but only provisionally, i.e. to obey those who are leaders of the
heritage of the Lord's reign and centralized power. — A body in which alienation of
Christ can be seen through their the blindness to Japan, and where truth can be discerned
in the persecution of the witnesses.
A group of people --called the church-- should, however imperfect she may be, be
recognizable in her confession of Jesus, the mediator before God by his death, who frees
her from guilt in union with Him through His spirit, redeemed from the dominion of sin,
and given a new heavenly direction. If this union with people, in her work together, is
directed to ignore one element of truth or to combat it, the Christian church community is
broken. Christians belonging to this body are publicly obligated to restore her.
The inactivity over against, and the paralyzed communal life of believers with the
opponents of truth, did not only make invisible the traits of their Christian church life, but
destroyed the character of those who confess the truth in so far as they have been guilty,
directly or indirectly, to reject and humiliatingly ignore the so-called afgescheidenen.
Most of the time one is ready to recognize the various ecclesiastic organizations and to
seek communion there. It cannot be gainsaid, since the variety of language and origin
were the reason for these organizations. One may not exclude those bodies from the
Christian community if they keep to the main basic principles of Christianity (even where
lack of knowledge and sanctification resulted in the various ecclesiastical organizations).
Regrettably such varieties seem unavoidable at present, due to a lack of knowledge and
godly piety, but nonetheless appear to be avoidable in preventing contamination
[544]
of conscience and soul-ruining quarrels. — But how unfair it is that Dutch believers
recognized the recently founded bodies in Scotland, etc., and seek communion, while
keeping a scornful distance from the truth-confessing afgescheidenen in their own land.
And that about Christians who, although belonging to the lower classes, are quiet,
religious citizens who deserve more respect in that they, in spite of their poverty and
through their sacrifices, can, with a free conscience, present an invaluable treasure to a
fitture generation: a Gereformeerde church. They thus demonstrate a shaming example
to the Dutch nation. They are people who, although they have an unalienable right to the
material riches of the Gereformeerde church and who have put up —for the sake of peace- with ouster from all ancestral church privileges, not to speak of all kinds of oppression.
0, shame on the Netherlands, that people are ashamed of such Christian congregations,
and which they seek to destroy by scornful ignorance (think, for example of, De

5 Literally: for them to keep the hands free (om zelve de handen vrij te houden).
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Boekzaal).6 It is not surprising that the Hervormde Kerk in the Netherlands is known all
over the world as belonging among the apostate denominations, revealed through her
enmity against the truth and its witnesses, and against the work of the spirit.
The estrangement between believers in the Netherlands always was a fearful, tearful and
heart-wrenching pain for me. This had made me more afraid than all persecution. I was
deeply affected by the destruction of piety and the strength of unbelief and carnality in
this alienation and disorder. This consumed me often and took away all pleasure in life
and made life a fearful thing for me. I fear that if believers on earth do not learn to
lovingly lament and fight this unchristian intolerance and hostility against each other -which after all harms the truth and the fear of God—God will give birth to
[545]
completely changing circumstances through which they will learn and recognize in a
stirring way who are their friends and who are their enemies.
Should not one resist it as a trap of hell if one elevates love for neighbor as the religion
par excellence, estranged from truth and built on indifference concerning the range of
truth revealed by God? One should no less recognize that truth without love is not
religion. — I mean by that that we cannot be without the inner compulsion for mercy, for
compassion and humility, for a readiness to forgive our fellow sinners, and without that
warm interest in the salvation of sinners. 0, why do we not pray more for love? Shall
we not be adorned with humble and meek wisdom by learning continually the
experiential knowledge of our deep fall and its lamentable fruit, through the often
surprising grace of finding grace through our precious Mediator, that balm for our pain,
through the reading of God's own loving heart in knowing the Son, the lamb given
through His love, and through drinking in the love of the Eternal One? Will we not love
and confess the truth for the sake of God's glory and salvation of souls? Shall this not fill
us with love and longsuffering toward each other, and with pity toward those sheep
without a shepherd, those wanderers without house or father who do not know what they
are doing? 0, that the glory of Jesus Christ shine on his redeemed own, so that they can
be known by their mutual love! -- I do not desire to say more.— You can judge for
yourself whether what I wrote agrees with the goal of the publication. You will not insult
me were you to lay it aside as unusable.
Your brother in Christ,
A. C. Van Raalte
[Ttranslation: Nella Kennedy,
December 2006]

The monthly De Boekzaal der geleerde wereld, een tijdschrift voor de protestantsche herken in het
Koninkrijk der Nederland began in 1716, but had changed foci over time. A section was devoted to
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pastors, churches and schools.

ra,

Ir\twit yl-zeit üfc1at vazol de
r2

(I381/)

322

323

de gewone verklaring en belofte ter onderteekening niet voor
te leggen, met meerderheid van ste men, tot de
predikdienst zou zijn toegelaten geworden. Van dit goedvinden des Kerkbestuurs zal door den/Secretaris aan den
Heer van Raalte kennisgeving ges ieden bij Extract nit
de Notulen.
Voor vereenkomstig afschrift:
's Gravenkage,
De
ecretaris van het Provinciaal
15 Oct. 1835.
van Zuid-Holland,
,,Kerkbestuur
(Get.) J. SLUMS.
Aan
den Weled. Heer
A. C. VAN RAALTE.

20. De Kerkbesturen trouweloos handelen i
voornaamste
hunner pligten , te weten, de handhav ovier waarachtige
leer van zaligheid, zoodat door he straffeloos, ja zelfs als
verlicht geprezen invoeren van al' erlei dwalingen, de eer van
den Drieé6nigen God gesehoiden, de wijngaard des Heeren
verwoest, en het volk yer1eid wordt; Rom. XVI : 17, 18;
en men eindelijk
30. Christu sel in Zijne leden vervolgt, daar het 'Kerkbestuur, God vreezende en getrouwe wachters op Sions muren,
,/
om hunne getrouwheid, als beroerders des lands, smaadt en
uit 's Heeren wijngaard zoekt te bannen, vergetende dat zij
zelve de beroerdlers des lands zijn, door het verlaten van God
en/Zijne waarheden.
Des bovengenoemden Kerkbestuurs
Dienstv. Dienaar,
(Get.) A. C. VAN RAALTE".

Eensdeels was ik hierover verontwaardigd, maar anderdeels
was ik verblijd, dat de Heere het verhoed had, dat ik door
mijn eigen toedoen tegen mijn geweten weder in ongeoorloolde gemeenschap met hen zoude geraken. De verdere
in het oogloopende
ontwikkeling der omstandigheden, en
verharding der vijanden van Sion , ongen mij eindelijk om
den gewigtvollen stap te doen, waarvan ik reeds eenen geruimen tijd overtuigd was geweeá. Ik schreef het navolgende,
in December 1835, aan henovengenoenode Kerkbestuur:
ape stem mijns geweteds en de onfeilbare uitspraken der
Heilige Schrift, hebben'. mij voor eenigen tijd gedrongen, alle
kerkelijke gemeensplfap met U op te zeggen, en mij te
voegen bij hen ,.die met woord en daad toonen te begeeren
naar de ordinvilliën Gods te leven, waarvan in het Hervormd
Genootschap/het tegendeel plaats vindt: dewijl men
10. Conscientiebindende wetten, welke niet op het Woord
van God áteunen , ja waarvan sommige tegen het Woord
Gods indruischen , invoert, waarvan mijn wedervaren bij u
een sprekend bewijs oplevert, en men dien ten gevolge heerschappij voerende over het erfdeel des Heeren, Christus
in zijne waardigheden aanrandt; en

NASCHRIFT.
Den Heere
S. VAN VELZEN In.

Holland, Ottowa Mich.,
April 1862.

Waarde Neef.
Uw vriendelijk aanbod om eenige bladzijden, met hetgeen
ik bij gelegenheid van een herdruk der afscheidingsstukken
zou wenschen te zeggen, te vullen, wil ik niet van de
hand wijzen; ofschoon mijn vertrek reeds voor meer dan 15
jaren, mij eenigermate vreemdeling op het vaderlandsch kerkterrein maakt, en ik ook wel vatten kan dat mijne indrukken en beschouwingen weinig gewigt aan de uitgave zullen
bijzetten.
21*
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Alleen hoofdbeginselen en enkele bijzonderheden van den
eersten strijd zijn mij nog diep in liet geheugen geprent.
Wat er al van die gebeurtenissen in druk is, weet ik niet
meer, 't geen ik er van had, gaf ik vroeger aan iemand,
wien ik het mijn pligt .rekende in te lichten.
Van achteren een blik op 't gebeurde werpende, zoo verblijde ik mij de stem van 't geweten gevolgd te hebben,
ofschoon mij zulks veel kostte; ann de andere zijde smart het
mij nog altijd, daarom, in mijn eigen vaderland door Neerlands regering en burgers, opgestookt door de Hervormde
Synode en plaatselijke regeringen, beboet, met strafinkwartiering gekweld, in gevangenissen geworpen, gedurende jaren
gescholden , met slijk en steenen geworpen, en als uitvaagsel in persoon en huis gejaagd en geplaagd te zijn; dermate dat eenmaal met Ds. 13r ummelkamp zijnde, wij
niet een bedrukt en benaausvd hart in goeden ernst elkander
afvroegen: Wat dunkt u, zon God ons nog eens een dag
doen beleven, dat wij eens vrij ongemoeid en zonder schrik
ons op de openbare straten zullen kunnen vertoonen ? Na
onder andere natiën ingelijfd te zijn, heb ik vaak als Nederlander gewenscht, dat die vlek van de Nederlandsche natie,
door herstelling van het ongelijk, zoo veel mogelijk rnogt
afgewischt worden.
Dat de toongevende leiders der Nederlandsche Hervormde
Synode, onze vervolging door toepassing van Nap ol eons
strafartikelen tegen politieke vergaderingen, op onze godsdienstige bijeenkomsten vroegen; waardoor men sluw eene
tyrannieke publieke opinie tegen ons vormde, en een moorddadig geweld van volksbewegingen verwekte, om ons door
zulke lage verachtelijke middelen den mond te stoppen, toont
ons aan, welk een Geest de Hervormde Kerk beheerschte,
welke vruchten die zoogenaamde moderne Theologie draagt,
en wat zwakte dat soort van kerkheeren verraden tegenover
zulken, die ze kwade jongens noemden, wier eenige kracht
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lag in hunne getuigenis voor de waarheid. Doch we willen
niet verder in dien vuilen modderpoel roeren, wij kunnen daar
waar de vader der leugenen, die moordenaar van zielen
regeert, al bezit men ook veel van het sierlijkste 't welk
men bij menschen, niet ingeënt in den wijnstok, vinden kan,
niet anders wachten, vooral wanneer men in betrekking tot
zielenredding hunne natuurlijke wijsheid dwaasheid, hunne
gerechtigheid vloekwaardig, hunne heiligmaking eene wassching van de buitenzijde en hunne verlossing zelfbedrog heet.
Grievender en verwoestender leed was het dat èn belijders
der waarheid èn regtzinnige predikanten bedekt of openbaar,
door hun invloed of door hun stilzwijgen de vervolging bevorderden. Van laatstgenoemden vooral kregen wij de handen
op het hoofd. Nu was er maar é.6n vijand meer waar de mond
van vol was, een vijand die men door verachting moest vernietigen. En die vijanden waren die jonge onbezonnene,
hoogmoedige, naamzoekende predikanten. Dat zij een geweten
hadden, dat er een regt verkrachtende kerktyrannie tegen hen
te werk was, dat zij de in hooge plaatsen miskende waarheid
voorstonden en van daar vijandschap ontmoetten, werden
op den achtergrond verdrongene onbeduidendheden. Hoezeer
werden dan ook hunne diensten gewaardeerd en beloond door
de kerk en gouvernement bezielende aristocratie, welke zich
op dezelfde wijze van de regtbanken bediende, voor welke
de Heer Bruce te Deventer mij als een onbewust instrument van Engeland voorstelde. — Men slaagde dan ook ter ts
deege wel om ons gedurende jaren als monsters ten prooi
van de woede des yolks te stellen, om ons als zedelijk melaatschen des lands te brandmerken zoodat de predikstoelen,
ook voor de klove eener volkomene breking daar was, gesloten werden; zoodat zelfs elke verzoeking tot gemeenschap
of gastvrijheid met koudheid en de pijnlijkste verlegenheid
werd afgekeerd. — De blijken van gastvrijheid in die bange
tijden van Ds. Cal 1 e n ba c h en Ds. Knap genoten waren

.1

326

327

voor mij nooit te vergetene verkwikkingen, en moge God
ook bonen dien edelen Groen van Prinst erer, bij wien
ik broederlijke deelneming en openhartige rnededeeling zijner
beschouwingen vond.
Toen wij door onzes ondanks geborene omstandigheden in
geweten gebonden waren in strijd met de magten te spreken
en te handelen, en wij onze schade en ons onvermogen van
wege onze jeugdige jaren, op eene alle moed en kracht benemende wijze gevoelden, en ons zonden hebben willen
verbergen, vond ik het o zoo laag, om ons juist, in en van
wege deze hulpeloosheid onzer jonkheid, zoo te vermalen:
dit is het werk niet van edele harten ! Men zal echter hoop
ik, bij dezen tijd in Neerland wel geleerd hebben dat het
getuigen voor waarheid niet van jaren afhankelijk is.— Ook
vertrouw ik dat men den laster, dat wij de scheiding zochten,
nu wel moede zal zijn: men kan nu immers wel koeltjes het
begin der scheiding in de geschiedenis van Ds. de Cock
lezen , om te weten waar de oorsprong te huis behoort. Dr
voor mij hate het, niet langer de predikstoelen van mijn
Vader te kunnen betreden, een smaad te worden voor mijne
nog levende moeder en voor mijn geslachte; het was mij de
pijnlijkste opoffering, de zoo vurig verlangde prediking op
's lands predikstoelen op te geven, waarvan mij de Nederlandsche kerktyrannie wederregtelijk beroofde. — De aanteiging dat wij door scheiding een naam wilden maken, gaarne
daarvoor een afschraapsel wilden worden, zelfs de vervolging
uitlokten, deed mij vaak glimlachen, en vragen: Is dat uwe
hoogte van waar gij de zaken slechts bezien kunt? ! Edoch
wat er ook gebeurd zij, en welken levenden indruk het ook
bij mij nagelaten hebbe, ik heb niets meer te vergeven:
het geledene is mijne kroon.
Bij een terugblik op mij zelven moet ik belijden, dat mijn
jeugdig leven zeer doelloos was, en hoofdzakelijk eenige
rigting ontving van de achting welke ik mijn vader toedroeg,

en van de begeerte om Hem tot vreugde te zijn. — Doel en
ernst werd eerst kort voor en na dien eersten Cholera-tijd
geboren. Geen wereldsche ambitie maar de bediening des (
Evangelinms, welke mij vroeger voor mijn persoon altijd /
het minst passende toescheen, werd van toen af mijn biddend \
streven: want ik had den schat der verzoening gevonden!
De prediking van het regtvaardigend geloof, door de liefde
werkende, bedoelde ik; zielen waren mij dierbaar geworden.
Ik begeerde niets meer dan mijn leven in de prediking te
slijten.— Kerkvorm en kerkregering waren bij mij vrij doode
denkbeelden. 11 had dien grooten stapel van kerkwetten in
mijn 's Vaders boekerij wel eens ingezien, doch het waren
voor mij boeken zonder ziel en leven, ik leefde niet in die
spheer. Al het kerkelijke dat zich naderhand aan mij opdrong, heb ik in de eerste plaats te danken, aan dien echt
protestandschen eisch van de provinciale Synode van ZuidHolland, mij bij belofte te verbinden onbepaald de tegenwoordige en toekomstige wetten der Synode te gehoorzamen. —
( ik was van kindsbeen door mijn Vader zeer streng ingescherpt om de magten over mij gesteld te gehoorzamen,
mijne geheele ziel ademde dan ook niets anders dan gehoorzamen, ook aan het kerkelijk bestuur; want met de gezangversjes was ik, ofschoon ik voor anderen wel gemeentelijke
vrijheid verkoos, in mijn ouderlijk huis opgegroeid, en velen
, waren mij dierbaar geworden, doch zooveel had mijn Vader
mij wel geleerd, dat de gehoorzaamheid, zou ze mij niet
verlagen, om Gods wil moest bewezen worden, en dat ze
dus ophield, waar ze tegen zijn gebod inliep. Daarom, ik
beloofde voor het Provinciaal Kerkbestuur van Zuid-Holland
gul en opregt alle gehoorzaamheid, en voegde bij mijn
jawoord, voor zoover het met Gods Woord overeenkwam.—
Hoe raar stond ik te kijken, toen dit die liberale Heeren, die
niet het qnia maar het quatenus zelven slechts omtrent onze
geloofsbelijdenis konden gedoogen , niet naar den zin was, en
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zij mij daarop weigerden het gewone verbindings-formulier
te laten onderteekenen. Of ik al betoogde, dat ik bereid was
met al de anderen mij op gelijke wijze te verbinden; dat
men van niemand reglementen-kennis vorderde, en dat men
toch elke verbinding aan wetten moest onderschikken aan
Gods Woord, niets baatte; onbepaalde gehoorzaamheid en
kennis van reglementen vorderde men. — En tot rede van
dit willekeurig gedrag gaf men op, dat ik een van die oproermakers in de kerk was. Men zeide echter niet wat oproerige dingen ik gedaan had. — ik stond als verplet; aan
de eene zijnde begreep ik niet, dat men zooveel gewigt aan
mij hechtte, aan de andere zijde, ik was mij onbewust iets
kwaads gedaan te hebben. — Zoo vaak ik 't gebeurde weer
overdacht, moest ik staag weer zeggen: 't is toch Paapsch
't geen ze van mij vragen! en ik zeide: Na dit is te grof,
gewis Neerlands Kerk zal zich tegen zulk een willekeur,
tegen zulk een Paapsche tyranuie verzetten, dat muisje
zal een staartje hebben! Doch hoe onnoozel keek ik, toen
er, ofschoon ik zeker meende te zijn , dat er een groot beginsel op het spel stond, 't welk de vrijheid en het Protestandsch karakter der kerk raakte , weken en maanden
verliepen, zonder dat er eene stem gehoord werd; doch
ik kende toen nog niet die tweede natuur der tamgewordene Hollandsche natie, van die verlichte aristocratie-landkerk-school te laten regeren, ja zelfs publieke opinie, die
inquisitie geessel in haar hand, te laten vormen, waardoor
brood, vermaak en eer de plaats van de erve der Vaderen die vrije Protestandsche Gereformeerde Kerk in het
hart vervangen heeft. — Echter om billijk te zijn, Professor Clar is se trok zich de zaak aan. Z.H.E.W. was
diep verontwaardigd, en zond mij met een briefje naar D o nk er Curtius in den Haag, met verzoek om mij het gewone
formulier te laten teekenen. ik zag zeer op tegen dien grooten
man. Naausvelijks had ik hem, na de i--ting van het briefje,

op zijne vraag: of ik van Raalte was, die een zwager van
Br um melka mp was, toestemmend geantwoord, of de man
viel mij op het lijf met eene heftigheid, zooals ik nimmer
beleefd had. Mijn jongensachtige vrees en opzien verdween;
ik was tevens verbaasd, dat zulk een man tegen mij jeugdig
mensch zich zoo boos maakte, en zoo zijne waardigheid en
deftigheid vergat. Het regende een stortvloed van harde
woorden en verwijtingen, dat wij alle rust verstoorden, dat
wij kwade jongens de geheele kerk zochten om te keeren,
dat wij arbeidden, om hetgeen oude wijze mannen met zorg
hadden opgebouwd, te verderven etc. -- Ik keek wonder op,
dat die groote Heer ons zulke groote stukken toedichtte,
want ik was mij bewust en kon wel getuigen voor de predikanten Bruin melk inp en van Velzen, met welke
ik vatzeer, nabij bekend was, dat we allen, o zoo gaarne in
stilte in de Hervormde Kerk hadden blijven werken. Doch
. . .om kort te gaan, de storm ging over, en Hij stuurde mij
met de mondelinge boodschap naar Ds. SI u it er, Secretaris
van het Haagsche Kerkbestuur, dat Hij mij zou laten teekenen. — Naauwelijks had ik daar mijn boodschap te kennen
gegeven, of de veranderde gelaatstrekken duiden aan de hevigste woelingen van binnen. In plaats van antwoord begon
Ds. Sluiten tegen de leerbegrippen, welke hij van mij op
het examen gehoord had uit te varen, als b. v. tegen de
verzoening, de wedergeboorte etc. Ik was wel een vreesachtige
ligt ontroerde jongeling, doch zulke aanvallen hielpen mij
daarover, en gaven mij kalmte, zoodat ik, die mij zoo dierbare waarheden vrijmoedig verdedigde; doch zulks verveelde
dien Heer zeer spoedig, en met bitterheid en toorn , zeide
Hij, al dringende naar de deur, /de zult niet teekenen , we
zullen wel zorg dragen dat gij de kerk niet beroert; de
eisch van de Synode blijft onveranderlijk" etc. En zoo raakte
ik op street. — Dit was de geest van Neerlands Kerkbestuur, in welke de Hervormde Kerk haar karakter zoo tam
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en vreesachtig heeft laten oplossen; deze geest gaf rigting
en baarde de omstandigheden en reactie.
Vroeger, bij gelegenheid toen de Theologische professoren
van Leijden mij van het kandidaats examen wilden weren,
waarin Professor Clarinse ze stuitte, door mij naar Professor
van Heng el en Kist te sturen, met de boodschap, dat
Ik dadelijk tot het tentamen toegelaten moest worden, kwam
Prof. Kist, die de schuld van oponthoud en weigering niet
wilde dragen, er ten laatsten mede voor den dag, zeggen de:
amen heeft bezwaren tegen n ingebragt van wege uwe gevoelens; doch wat mij aangaat, ik zeg: laat er ook zulke
predikanten komen, dan kan elk naar zijn smaak kiezen. —
; Maar zeg mij toch eens van It aalte: Hoe komt gij toch
aan zulke wonderlijke stellingen? Gij leert ze van ons
niet: krijgt gij les van Le Fevre"? Ik deelde hem mede
dat ik van niemand onderwezen was, doch dat mijn zonden
gevoel mij gedreven had tot een biddend onderzoek der
schrift, waaruit ik door Gods Geest de waarheid der regtvaardiging voor God door 't geloof in Je z u s had leeren
verstaan. Waarop Hij met medelijdenden glimlach het gesprek afbrak.
Het ontwaren evenwel van de verminking en bespotting
der waarheid in personeele ontmoetingen deed mij echter niet
meer dan de door Professor Kist gewilde vrijheid van
prediking zoeken. — Die vijandschap tegen de waarheid in
de hoogste besturen; die willekeurige, planmatige verdringing der waarheid van de predikstoelen; die Paapsche
tyrannie met hunne geboden van welke ze hun kouden
troosteloozen stapel dien ze al gemaakt hadden en nog
zouden maken mij zoo op den nek bonden ,dat Gods
Woord er eene ondergeschikte plaats bij kreeg; dat alles
maakte mij eerst zoo wat een kerkelijk mensch; ik meen
de ernst en beteekenis van kerkrentrint, bet:J0un eerst toen
regt bij mij te wegen. Hierbij kwam Cape do c e's mernstig
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en biddend woord" ('t welk ik wel in handen wenschte van
elk in de Gereformeerde Kerk belangstellend Nederlander,
opdat men met het oordeel der Azasterdamsche classis en
dat der Leydsche predikanten omtrent het kerkelijk werk
van 1816 eens bekend mogt raken) waardoor ik meer te
weten kwam dan ik wel wenschte ; ik haatte den strijd.
Dit alles drong mij uit dien chaos van Hervormde kerkregtsgeleerdheid, meer dan ooit te voren naar mijn roeping,
omtrent kerk en kerkregering in den Bijbel te zoeken. Hoofddenkbeelden, welke ik van daar ontving en welke mij rigting
bijzetten waren: dat geloofsvereeniging noodzakelijk was voor
het aanwezen van eene kerk, dat het doel van het aanwezen
eener kerk was, dit geloof te belijden en te verbreiden, dat
regel en orde aan geloofswaarheid ondergeschikt en dienstbaar moet blijven.
Toen ik eenmaal in Paul us brief aan de Romeinen die
gave der schuldopruiming, dat groote heil in den middelaar
Gods en der menschen, in dat tweede verbondshoofd vond, en
ik in Jezus God met den mensch vereenigd, in den gekruisten,
den vrijgesproken en den verheerlijkten middelaar de vervulling van alle mijne behoeften zag, en ik in vrede, blijdschap
en liefde verzwolgen was, ontving ik doel des levens; toen
ontbrandde er een vuur in mijn binnenste, waaruit die eerste
en ernstige bede tot God opklom: 0 God spaar mijn leven!
opdat ik mijn arme medemensch het kunne verkondigen ,
dat gij zijt; dat gij u met ons bemoeit, en ons gevallenen
in Jezus tot de geregtigheid en het eeuwige leven noodigh
In alle mijne onderzoekingen vond dit vuur voedsel, en het
zou bezwaarlijk geweest zijn om mij het prediken door kerkelijke of burgerlijke wetten te verbieden. Ik stond verbaasd
dat die regtzinnige predikanten, die mannen van naam zoo
stil en vreedzaam met zoogenaamde ambts-broeders kon den
leven, die den armen mensch met de vruchten der bedorvene
rede in stede van met het brood des levens spijsden; die de

,1

332,

werking van Gods Geest, en het geestelijk leven geboren uit
de levende geloofsvereeniging met ons tweede Verbonds-Hoofd
zoo konden lasteren, en aan den armen mensch hun Jez us,
hun bloedborg ontroofden. Ik kon er niet bib dat zij die
schare niet zochten te ontrukken aan die zoo talrijke zielenmisleiders, zij hadden geduchte dingen kunnen doen, was
hun eigen persoon maar in de zaak van Jezus en in die van
het zielenbehoud verzwolgen geweest. Wanneer die door geleerdheid, grijsheid en positie achtenswaardige mannen getrouw
waren geweest, hoe gaarne waren wij aan hunne voeten gaan
zitten: van hoevele verdeeling,en en verwijderingen zouden zij
de Nederlandsche waarheid liefhebbenden , en van hoevele
langdurige en smadelijke vervolgingen zouden ze ons hebben
kunnen bevrijdEn.
Deze werkeloosheid verschoont men met te zeggen: Wij
mogen niet scheuren of scheiden! Ik geloof het ook dat
men niet van de kerk scheiden mag , die Catholiek Apostoliesch is, en waar buiten geen zaligheid is, het ware
karakter van kerk echter te doen afhangen van eene achter
de rugliggende geschiedenis, maakt het te veel een natuurlijk erfgoed; in loop tacit van jaren zou het geloof en de
apostolische geest, door dien Geest welke eene Synagoge des
Satans kenmerkt, kunnen vervangen zijn. Verbondsbeloften,
hoe trouw en krachtig ook, kunnen ons nooit uit het oog
doen verliezen, dat in de Evangelische bedeeling de takken
door ongeloof worden afgebroken en dat de kerk dear is
waar het geloof der waarheid gevonden wordt, waar de geest
der waarheid woont. — Rome , Ritualisme en Sectengeest
is dit te ruim; vandaar dat men tegenover dit protestandsch
beginsel, 't welk waarheid en Christus geest zoekt, zich
op afkomst, voorregten der kerk, kerkvorrn en vormdienst
blind staart, ja in de plaats van C Ii rist us dringt. — Waar
echter vereeniging in belijdenis en gehoorzaamheid der waarheid is, daar is de kerk zichtbaar, en alleen afscheuring van

-kerk denkbaar. — Tegenover Rationalisme en Ritualisme
stelt het Christendom met de Bijbelschrijvers vast, dat elk
mensch onder den vloek en de heerschappij der zonde ligt; dat
de opruiming van de schuld der zonde alleen in Christus
zoendood, en de verbreking der zondeheerschappij alleen in
de inwoning van Jezus Geest te vinden is; en dat dit
geestelijk leven, door eene levende, wezenlijke, hooge, door
Gods Geest en Woord daargestelde vereeniging met Jezus,
geloofsvereeniging geheeten , medegedeeld wordt; waaruit alleen het Godebehagelijke leven geboren wordt. Zij die in de
Hervormde Kerk deze eerste groendbeginselen van het Christendom den armen mensch ontvreemden, en zij die zulke
zielenmisleiders in die kerk dragen, zelfs de regering toebetrouwen en eerbiedigen, die, en niet wij hebben de Nederlandsche Hervormde Kerk gescheurd , ja gesloopt. God zal
rigten tusschen ons en onze beschuldigers! De vereeniging
met zulken onder het dekkleed van kerk reken ik niets
minder dan snood kerkverraad. — Het is eene heilige roeping, en geen kerk-scheuring, dezulken, om Jezus
en om zich zelven van het bloed van onsterfelijke zielen vrij
te maken, te weerstaan en van dezulken af te wijken. — En
wanneer ze door tal en invloed de magt in de poorten hebben, zoodat zij aan het vertegenwoordigende, het besturende
ligchaam hun geest, dat is eene Christus karakter miskennende en eene ziele verdervende strekking geven, dan
mag de kerk zich nooit van haar regte roeping, karakter en
levenskracht, die volharding in de leer, gebed en breking
des Broods en al wat tot het kerkelijk leven die verdediging
van Gods waarheid en instellingen behoort, laten berooven ,
al moest men dan ook , om het eigendommelijke karakter
van kerkvereeniging in de wereld op te houden, naast de
groote kerkgebouwen in schuren vergaderen. En zij die
onverschillig, vreesachtig of uit andere beginselen, hun karakter van getuigen der waarheid, niet bloot als individuen
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maar in het karakter van een vereenigd ligchaam , van
Kerk, door de vermenging met en het buigen onder de
vijanden der waarheid verliezen, mogen wel toezien, van
zulke predikers in schuren oproer- en scheur-makers te
noemen.
Wanneer ik dien strijd nog eens op nieuw had over te
leven, net hoeveel meerdere vastheid en met welk eene vrijmoedigere en luidere stem zoude ik, dunkt mij, dat onvervreemdbaar Christen regt, die heilige Christen roeping wearmede het voortdurend bestaan der kerke Gods in zulk een
naauw verband staat, dat Christelijk gemeenteleven, zoo
verheven boven alle aardsch gezag, dat regt als lid der
Gereformeerde gemeente verdedigen. Ik zoude mij zelfs nu
niet meer kunnen buigen onder dat verdrag om mij eenc
nieuwe kerkelijke organisatie, om des lieven vredes wille, te
laten welgevallen.
De onweerstaanbare hand eener van oordeelen Gods zwang ere g educhte voorzienigheid,
„,
moge door natie verharding
0
en omwentelingen de duisternis doen heersehen en getuigen
doen zwichten, doch zoo min als ik aan Christendom verkrachters het gemeenteleven onderwerp, evenmin zoude ik
ze nu, om des vredes-wille, den eerwaarden titel van gereformeerde kerk, Kerk der Reformatie laten behouden; mijn
naam en pleats zouden ze met mijne toestemming niet bezitten; zij vallen niet onder eenigen term om er in zulk
een karakter eenig verdrag mede aan te gaan; het staat in
een te naausv verband tot zielen misleiding. Ik zou het
daarom verkiezen in vervolging, leunende op Je z us en de
kracht der waarheid, voort te worstelen, dan door afgedwongene toestemming die zielen-misleiders dit gestolene
deksel te laten behouden, om er de menigte makkelijker
door te misleiden en te verderven. Laat ze ten minsten als
burgerlijk eerlijke mannen in hun waar karakter, als mannen
van een nieuwen dageraad voor den dag komen.
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En dit alles nu is geen seetische ontkerkings geest
het is eene wettige strijd voor waarheid, voor de ophouding
van het karakter en de roeping der gemeente des levenden
Gods. — De afvallige Kerken staan daar voor ons ter waarschuwing; die verdorde afgebrokene takken zijn daar zouteloos
voor de wereld, en leeren ons dat Hij, die tusschen de
gouden kandelaren wandelt een jaloersch en ijverig God is.
Men zegt zoo lang er nog de waarheid in gevonden kan
worden, en er God nog menschen in bekeert, dan is het
nog de Kerkgemeenschap. Doch waar vinde ik geen waarheid tusschen de puinhoopen der wereld verspreid? — Wij
zonden weldra een Sodom zijn zoo de wereld chaos er ontbloot van was. — En wie wil Gods Geest in Zijne werking,
ter vergadering van dat ligchaam C hr is ti uit alle hoeken
der wereld naar Gods vrijmacht verkoren, beperken, binnen
de plaatsen en vereenigingen waar men dat onwaardeerbare
voorregt van karakter, de genietingen en roepingen der zigtbare kerk bezit? Leert niet de geschiedenis der eeuwen op
eene in het oog springende wijze dat de wind des geestes
blaast waar henen hij wil?
De roepstem tot Gods volk «Ga nit van haar" zal wel
gelijk met Babels aanwezen noodig blijven. Gods geest en
waarheid ook buiten dien chaos te willen sluiten, zou de
roepstem tegenwoordig doelloos maken. Even ongerijmd zou
het zijn, om die aanwezige werking van Gods geest en
waarheid in de verscheidene hoeken, ons in de armen van
dat ligchaam terug te voeren, en ons publiek karakter, onze
bijzondere belijdenis en kerkelijk leven in haar te laten oplossen. En op welke gronden zal dan nu een gereformeerd
lid zijn openbaar kerk karakter, werk en invloed in een ligchaam laten oplossen, 't welk deszelfs positieve belijdenis
heeft ontbonden; de moderne Theologie, ten koste van den
plaatsbekleedenden bloedborg, den middelaar van het verbond
der genade en dien geest des gcloofs, der wedergeboorte en
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•des geestelijken levens voorstaat en doordrijft; een lig,chaarn
hier en daar waarheid prediking verdragende, om zelve de
handen vrij te houden, alleen onder conditie van deszelfs, over
het erfdeel des Heeren heerschappij voerende, gecentralizeerde
magt te eerbiedigen. — lien ligchaam welks Christus vervreemding in Japans blindheid en in de vervolging van de
getuigen der waarheid te lezen is.
Eene vereeniging van menschen welke men kerk heet,
moet toch, hoe onvolmaakt ook andersints , kenbaar zijn in
de belijdenis van Jezus, als haar door zijn dood God verzoenenden middelaar, die haar door zijn Geest in de vereeniging met Hem vrij maakt van schuld, verlost van de
heerschappij der zonde, en ze eene nieuwe hemelrichting
geeft. Doch zoo die vereeniging van rnenschen in hare
geconcentreede werking juist eene deze waarheid ignorerende
of bestrijdende rigting ontvangt, zoo is daardoor de christelijke kerkgemeenschap verbroken, welke de christenen in dat
ligchaam verspreid, schuldig zijn openbaar te hervatten.
De werkeloosheid tegenover, en het verlammend gmeenschaps-leven der geloovigen met de tegenstanders der waarheid, heeft dan ook niet alleen het kenmerkende van hun
christelijk kerkgemeenschaps-leven onzichtbaar gemaakt,
maar het heeft zelfs het karakter der waarheid belijdenden
zoozeer verwoest, dat men zich aan directe of indirecte
vervolging, aan wegstooting en smadelijke ignorering van de
zoogenaamde afgescheidenen heeft schuldig gemaakt. Men is
anders zoo gereed de verschillende kerkelijke organisatiën
te erkennen en derzelver gemeenschap te zoeken; waartegen niet valt te zeggen, daar verscheidenheid van taal en
oorsprong vaak zulks veroorzaakte; en men ook zelfs, daar
waar gebrek aan kennis en heiligmaking tot die verscheidene
kerkelijke organisatiën aanleiding gaf, zulke ligchamen zoo
ze de hoofdgrondbeginselen van het christendom in die gemeenschap ophouden, niet buiten de christen gemeenschap
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sluiten mag, daar zulke verscheidenheden, in de tegenwoordige bedeeling , van wege gebrek aan kennis en Godzaligheid, hoezeer ook te betreuren, nogtans ter voorkoming van
consicentie bezoedeling en zielverdervende twistingen onvermijdelijk schijnen. — Doch hoe onbillijk is het dat de geloovigen in Neerland de nog onlangs gevormde ligchamen
in Schotland etc. erkennen en derzelver gemeenschap zoeken; terwijl men aan eigen deur zich omtrent de waarheid
belijdende afgescheidenen versmadend vreemd houdt, en dat
omtrent belijders, die, ofschoon van de geringen des lands,
als rustige godsdienstige burgers, zoo veel te meer achting
verdienden, daar zij in hunne armoede door hunne opofferingen , om in een vrij geweten.den onwaardeerbaren schat de
Gereformeerde Kerk ten nutte van hun geslacht voor te
zetten, het beschamendste voorbeeld voor Neerlands natie
opleveren; menschen die, ofschoon zij eene onvervreemdbare
aanspraak hebben op de stoffelijke rijkdommen der gereformeerde kerk, zich, boven allerlei vertredingen, nog de verdringing uit alle voorvaderlijke kerkregten om des lieve vredes
wille hebben laten welgevallen. — 0 schande voor Nederland!
zulke christen gemeenten schaamt men zich, en zoekt men
vaak door smadelijke ignorering (denk b. v. aan de Boekzaal)
te vernietigen. Neerlands Hervormde Kerk is dan ook
over de wereld bekend als te behooren onder de afvallige
kerken, welke zich in vijandschap tegen de waarheid en deszelfs
getuigen en tegen het werk des geestes vijandig openbaart.
De verwijdering tusschen de geloovigen in Nederland was
mij staag een bange, een tranen barende, een hart krenkende smart, deze heeft het mij banger gemaakt dan alle vervolging. Diepe indrukken had ik van het Godzaligheid verwoestende van het ongeloof en vleesch versterkende dezer
vervreemdingen en wanstrijd; zij verteerde mij vaak alle lust
des levens en maakte mij het leven bang. Ik vrees zoo de
geloovigen op aarde niet dien waarheid en vreeze Gods benadeelenden invloed van die onchristelijke onverdraagzaamheid
2,2
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en strijd jegens elkander, daar ze geroepen zijn den gemeenschappelijken vijand te bestrijden, leeren betreuren en door
liefde leeren afbreken; dat God op aarde alles omkeerende
omstandigheden zal doen geboren worden, in welke ze op
cane beroerende wijze zullen leeren en erkennen wie hunne
vrienden en wie hunne vijanden zijn.
Moet men het teregt als eene list der helle weerstaan ,
wanneer men de liefde tot den naasten, vreemd van de waarheid, en gebouwd op onverschilligheid omtrent de door God
geopenbaarde schakels der waarheid, als .de ware Godsdienst bij uitnemendheid verheft? men moet niet minder in
levende erkentenis leven van dat waarheid zonder liefde geen
godsdienst is. — Ik bedoel zonder die innerlijke bewegingen
van barmhartigheid, mededogen, langmoedigheid en vergeyens zin jegens onze medezondaren, ik bedoel zonder die
warme belangstelling in des zondaars redding, ach waarom
bidden wij niet meer om de liefde ? De voortdurende leerschool in de ondervindelijke kennis van onzen diepen val en
deszelfs jammerlijke vruchten; het vinden vaak op zoo verrassende wijze van genade ook voor genade bij onzen dierbare middelaar, die balsem voor onze smarten, het lezen
van Gods liefde-hart door het kennen van den Zoon, Gods eigen
geschonken liefde lain, en het indrinken van de liefde des eeuwigen , zal ons dit niet met die ootmoedige en zachttnoedige wijsheld versieren, welke de waarheid doet minnen en belijden om
de wille van Gods glorie en zielenredding? Zal ons dit niet met
liefde en langmoedigheid jegens elkander, en met medelijden
jegens die schapen zonder herder, die zwervers zonder huis of
vader, die niet weten wat ze doen, vervullen ? 0 dat de glorie van
Jezus Christus in zijn verloste erve blinke, opdat ze aan
de onderlinge liefde kenbaar zijn! — Meer begeer ik niet te
zeggen. — Of dit geschrevene in overeenstemming is met het
plan uwer uitgave, kuntgij zelven best beoordeelen, en het zal
mij niet beleedigen, zoo gij het ongebruikt op zijde zult leggen. —
Uw Broeder in Christus.
A. C. VAN RAAT.TE.

